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Marie Malmquist

LAPPTACKE

1929
Av
MARIE MALMQUIST

En
En
En
En

blek ros i ditt sköte;
röd ros i ditt syfte;
vit ros pa din arm;
lilja i din barm.

Eftertryck förbjudes

NYA SVERIGE.
EN liten undangömd vrå av världen uppe i den allra
nordligaste delen av Staten Maine, Nord Amerikas
Förenta Stater, ligger kolonien NYA SVERIGE. Den
grundades år 18'70, av Honorable W. W. Thomas d. y.
och fyller den 23 nästkommande juli 60 år.

I

Genom Thomas outtröttliga nit, försiktighet och
klokhet kom kolonien till stånd. Han var en människo
kännare som få, och genom en den allra varmaste be
undran för de bästa karaktärsdragen i vårt ädla svänska folk, lyckades det honom att få de ädlaste män och
kvinnor till grundfond i ett byggnadsföretag vars like
världen aldrig skådat.
Vältalig, gemytlig, öppen och ärbar, samvetsgrann
i det yttersta gent emot kolonisterna och deras ange
lägenheter, uppbjöd han hela sin förmåga att befrämja
koloniens bestånd. Den hade ju kommit till under de
jämförelsevis svåra förhållanden som inbördeskriget
hade till följd och staten Maine, hans hemstat, hade
glidit bakåt i invånareantal strax före och efter kriget.
Detta grämde honom djupt. Han visste av vilka re
surser som lågo gömda under ytan av de väldiga skogar
norra delen av staten hade att bjuda nybyggare från
ett fattigt land, och Sverige hade han lärt att känna
under ett par års vistelse i Göteborg som representant
för sitt eget land i Sverige.
Han lyckades över förväntan. Det nybygge han
vunnit har vuxit sig fast. Gammal och grå förklarade
han då han stod vid granitskivan som rests på den
plats där den nu står, invid skiljovägen vid Capitolium
i Nya Sverige, av kolonisternas söner och döttrar, att
den dagen var den lyckligaste i hans liv.
Thomas tillkommer all äran av koloniens grund
läggning och bestånd. På en jämförelsevis kort tid
hade han samlat omkring sig i Göteborg i juni 1870,
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femtioen av de bästa män och kvinnor som stodo att
få inom Sveriges gränser. Dessa voro de första, och
anlände till kolonien i juli 1870 efter en lyckad resa
över Atlanten och provinsen New Brunswick. Att
beskriva ankomsten till kolonien förmår inte jag, där
för låter jag kolonisterna själva berätta.
De första femtioen.

Den 23 juli, 1870 ankommo med W. W. Thomas:
Kapten Nicholas Clase, hustru Anna, son Karl, och
två döttrar, Agnes och Hilma.
Truls Persson, hustru Elna; son Herman.
Nils Olsson, hustru Elna; Vilhelm, Alfred, Judith,
Karolina, Anna.
Jöns Person, hustru Anna, moder Elsa, syster Hanna.
K. G. Harleman.
Jonas Bodin, d. ä., hustru Sara; Per Otto, Israel,
Maria, Edla, Johanna.
Jonas Bodin d. y.
Karl Voss.
Jacob Johansson.
Sven Svensson, hustru Karolina; Johan Theodor,
Sven Robert, Selma Davida.
Anders Svensson, med son.
Nils Persson, hustru Karna; Sigrid, Elna.
Gottleib T. Piltz.
Solomon Johansson.
Olof Morell.
Oskar Lindberg.
Johan Petter Johansson.
Janne Laurell.
Frans R. W. Plank.
Per Pettersson.
Olof Olsson.
Anders Johansson.
Den 30 juli, samma år,
Anders Vestergren.
Den 19 augusti,
Anders Malmquist.
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Den 14 september,
P. O. Juhlin, hustru Johanna Munthe; Augusta Kri
stina, Clara Vilhelmina, Hilda Johanna.
Erik Eriksson, hustru Hedvig Karolina.
Johan Börjeson.
Johan Jacobson.
Den 31 oktober,
Per Persson, hustru Maria; Tilda, Anna.
Fredrik Johansson.
Ofelia Albertina Leonora Amalia Eriksson.
Laurentius Stenström, hustru Lovisa; Alexandra
Charlotta Lovisa, Karl Laurentius.
Johan Persson.
Måns Månson, hustru Sissa.
Leander Andersson.
Sven Berg.
Karl Ek, hustru Kristin.
Den 29 december,
Jonas P. Sundström.

Under det därpå följande året, 1871, ankommo:
Den 3 januari,
C. J. Törnqvist, hustru Stina Johansdotter; barn,
Axel Herman, Ludvig Theodor, Karl Hjalmar,
Augusta Eugenia, Agnes Olivia.
Den 6 januari,
Erik Nordenqvist.
Den 7 januari,
G. Gabrielson, hustru Maria Charlotta Danielsson;
söner, Olof, Peter.
Den 17 mars,
A. G. Petersson.
Den 6 april,
A. M. Nilsson.
Den 4 maj,
Per Vall.
Den 10 maj,
Karl August Ulrick.
Georg August Pettersson.
Den 14 maj,
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N. A. Lindquist, hustru Johanna Charlotta; bam,
Karl August, Anna Maria.
A. G. Andersson (Woodland).
Johan Stigler, hustru Bengta; döttrar, Augusta,
Thilda, Ellen.
Anders Johansson.
Karl G. Börjeson.
Lars Johan Olsson Utter.
Den 15 maj,
Gustaf Lundgren, hustru Hedda Kindberg; son,
Gustaf Adolf.
P. G. Andersson, hustru Johanna Jönsson; bam,
Karl Gustaf, Per David, Ida Lovisa, samt den 14
november, Johanna Regina.
Karl G. Nabstedt, med son.
Den 18 maj,
Johan Johansson, hustru Lisa.
Den 19 maj,
J. P. Johansson, hustru Anna.
Den 23 maj,
I. F. Sundell.
Anders P. Pettersson, hustru Britta; döttrar, Anna
Mathilda, Edla Maria.
Nils Persson.
Sven Manfred, hustru Margareta; barn, Anna,
Hanna, Elna, Maria.
A. G. Olsson, son Erik, dotter Mathilda.
Den 24 maj,
Per Bergqvist.
Olof Petersson.
Nils Truedsson, hustru Elna Nilsdotter; dotter
Marie.
Karl Ersson.
Den 23 maj,
Anders Ek, hustru Ingrid; barn, Olof, Gottfrid, Karl,
Herman, Mathilda.
Nils Nilsson, hustru Anna Åkesdotter; barn, Nils,
Ola, Per, Hanna.
Den 20 maj,
Sven Svensson Landin, hustru Hanna; bam, Sven,
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Albin, Martin, Ingrid, Mathilda.
Den 4 juni,
Per Nilsson (från Malmö).
A. B. Norman, hustru Klara.
Anders Löf.
Måns Bondeson, hustru Bengta Eriksdotter; son
Nils.
Nils Grill, hustru Margareta Hansdotter; barn, Nils,
Hanna.
Anders Nilsson, hustru Elna Falk.
Olof Falk, hustru; barn, Nils, Hilda, Karin.
Johannes Månsson.
— Hans Nilsson, hustru Ingrid; barn, Per, Sven, An
ders, Bengt, Elna, Anna.
Nils Hansson Nilsson.
Ola H. Nilsson.
Nils Jönsson (Woodland), hustru Elsa Olofsdotter;
barn, Anders, Bothilda, Johanna, Maria, Anna.
Nils Persson, hustru Gunhild; piga Hanna Jönsdotter.
Åke Nilsson; barn, Inge, Sven, Jeppe, Johan, Karl,
Kjerstin, Elna, Karin.
Magnus Abrahamsson, hustru Svenborg; barn, Nils,
Johanna, Maria.
Ola Jakobsson, hustru Karna; barn, Jakob, Kristina.
Lars Persson, hustru Anna: barn, Per, Anders, Kjersti, Elna, Maria, Hanna, Anna.
Johan Svensson.
Per Åkeson.
A. G. Fogelin, hustru Elna; adopterad son Olof P.
Nils Andersson (Madawaska), hustru Kjersti; barn,
Anna, Johannes.
Anders Olsson, hustru Bengta; dotter Hanna.
Sofia Petersson, reste därifrån dagen efter.
Karl Johansson, hustru Maria Kristina Björkdal;
barn, Karl Emanuel, Vilhelmina Kristina.
Anders Rosen, hustru Kjersti; barn, Kristian, Elna,
Johanna.
Anders Hansson, hustru Anna.
H. N. Vanström.
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Den 7 juni,
Harald Edblad.
Johanna Sandersson.
Den 13 juni,
Lars Lundvall, samt den 30 juli hans hustru Char
lotta Halldin; barn, Elof, Victor, Ingeborg.
Karl Johan Svensson, hustru Esther Svensson kom
i augusti året efter.
Karl G. Chevioth.
C. O. Åkerström.
C. P. Andersson.
Anders Persson.
Johanna Persdotter.
Den 17 juni,
Lars Abrahamsson, hustru Kristine Persdotter; barn,
Sigrid Amalia, Mathilda Sofia, Ingrid Charlotta.
Den 18 juni,
Jöns Olsson, hustru Anna Göransson; barn, Olof,
Alfred, Karl.
Den 24 juni,
Johan G. Uppling, hustru Johanna Kristina Hag
berg; barn, Karl David, Johan G., Hanna Eliza
beth.
Den 26 juni,
Klaes Eriksson.
Karl O. Lundvall, med hustru.
Anders Alfred Andersson, hustru Albertina, barn,
Karl Albert, Hilda och Maria.
Adolf Fredrik Andersson.
Johan W. Johansson.
Hans Hansson.
C. G. Gustafsson.
Den 28 juni,
Karl Blixt, hustru Maria Kristina Falk; sonen Per
Erik Karlsson Blixt.
Anders Bäckelin.
Den 4 juli,
August Andersson.
Den 8 juli,
Johan Åkersten, hustru Anna Kristina Björklund.
J. P. Gelotte, hustru Helena; söner, Klaes Johan,
Karl Per.
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Den 9 juli,
Jonas Johansson (lilla Jonsson), hustru ej nämnd;
barn, Lisa Charlotta, Karl August, Augusta Kri
stina, Jenny Maria.
Den 12 juli,
Karl Björklund.
Den 14 juli,
Jakob O. F. Jakobson från Gottland.
Den 19 juli,
Karl Johnsson, hustru Karolina Engvall; son Simon,
dotter Maria.
Johan Erik Pettersson, hustru Stina Andersdotter;
en dotter Emma Kristina Adolfina.
Karl Johan Ögren, hustru Lovisa Jönsdotter; barn,
Jonas Karl, Britta Lovisa, Klara Sofia, Anna
Mathilda.
Den 23 juli,
Johan Åslund.
Anders Johansson.
Erik Sjöbom, hustru Ingrid; barn, Olof, Nils, Lars,
Bror, John, Karl, Johanna.
Elias Hörquist, hustru Eva.
John P. Johansson, hustru Hedda; barn, Johan
Nathanael, Petrus Elias, Klaes Emanuel, Hedda
Mathilda.
Anton Johansson.
E. C. N. Grabau, hustru Bothilda; son, August G.
Nils Blomqvist, hustru Katarina Bergström; dotter
Anna Mathilda.
Olof P. Johansson.
Fredrik Andersson.
Noak Larsson, med hustru; barn, Lars, Nils, Martha,
Kristina.
H. A. Lignell.
L. P. Johansson, hustru Maria Elizabeth.
M. Johansson, hustru Maja Lisa; barn, Karl, Oskar.
Den 24 juli,
Johan P. Söderholm, hustru Fredrika Vilhelmina
Bäckman; barn, Johan och Maria.
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Den 25 juli,
Nils Johansson, hustru Maria Kristina Lundström;
barn, Johanna, Johan.
Karl Nordgren.
Johan Nordgren.
Den 26 juli,
Karl E. Eriksson, hustru Lovisa; barn, Karl Erik,
Per August, Karolina Kristina, Anna Lovisa,
Maria.
Johan Andersson, hustru Eva Johanna Ögren; hen
nes moder Sofia; deras dotter Martha Johanna.
Den 30 juli,
Olof Jönsson.
Johan Andersson, bosatte sig i Caribou.
A. F. Holmberg.
Den 10 augusti,
P. Esbjörnsson.
P. 0. Larsson.
Den 10 september,
Per Emanuelsson; piga Lovisa Sofia Mickelsdotter.
Den 17 oktober,
Erik Vinberg.
Den 14 november,
L. P. Åkeson, hustru Anna Britta Dalström; son
Robert.
Den 25 november,
August Svensson, hustru Anna Lovisa Johansson;
bam, Karl Emil, Adolf Edwin, Alma Davida.
Fosterdottern Selma Charlotta.
Den 9 december,
Hans Andersson, hustru Karna Persdotter; söner
Anders, Olof.
Karl A. Jansson.
Den 10 december,
Nils Åkeson.
Olof G. Olofsson.
Det har inte varit mig möjligt att sammanföra
dessa i grupper. Somliga kommo som ensamma vand
rare hit upp, andra bildade samlag under färden;
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andra åter kommo som sockenlag från samma bygd i
det gamla landet. Jag tror mig hava lyckats få alla
de personers namn som kommo hit före nyåret 1872.
Många av dessas ättlingar saknas i vår bygd. Somliga
kommo visserligen hit till nybygget, men foro bort här
ifrån innan de hunnit bliva bekanta med varandra. Att
denna min lista är ofelbar tror jag inte, men så långt i
min förmåga stått har jag sökt få tag i de personers
namn, som kommo hit under den allra strävsammaste
tiden i vår lilla vrå!

Bland jämtlänningar ankommo till kolonien:
Den 23 juli 1871,
Erik Hedman, hustru Anika, son Jacob, och döttrar
na Anna, Ingeborg, Martha och Erika.
Johan Hedman, hustru Martha; Erik, Ingeborg, Kri
stina.
Per Hedman, hustru Britta; Erik, Nils, Johan.
Karl Jacobson, hustru Anika; Karl.
Olof Peterson, hustru Katrina; Ida, Lovisa, Kristina.
K. A. Olivenbaum, hustru Kjerstin; Karl, Elise.
Bengt Bengtson, hustru Britta; Maria.
Lars Stadig, hustru Kjerstin; Olof, Johan.
Jon Karlson, hustru Kjerstin; Karl, Anders, Anna,
Emma.
Olof Göranson och sonen Göran.

Martha Hedman berättar:
Vi reste från Undersåker, Jemtland, till Sundsvall,
28 mil, och därifrån med båt kanalvägen till Göteborg.
Efter några dagars väntan gingo vi ombord på en gam
mal engelsk ångare, Arcadia, som skulle göra sista
resan över då, men det fingo vi ej veta förrän i sista
minuten.
Från Glasgow efter järnvägsresa över Skottland an
trädde vi resan över oceanen. Vi voro femtiotvå per
soner från samma socken i ett och samma sällskap.
Resan gick bra. Aderton dygn över Atlanten med en
dag därav tillbringad i hamnen i Halifax. Därifrån
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till St. John, New Brunswick. En båt tog oss uppför
St. Johnsfloden till Tobique Landing. Sista delen av
flodvägen drogs båten av hästar på stranden.

Den eftermiddagen vi kommo till Tobique fingo vi
tillfälle att grundligt tvätta oss själva, bada barnen,
och riktigt snygga upp efter resan. Britta Hedman
och jag gingo ut för att köpa färsk fisk. Vi togo små
fiskar som vi fångat, med oss i ena handen och pängar
i den andra. Men färsk fisk stod ej att få. Istället
köpte vi sill, nästan lika välkommen. På ett ställe
bjöd man oss på kvällsmat; pannkakor med tillbehör
och vi läto oss väl smaka. överallt bevisades oss den
täckaste gästvänlighet. Pengar ville ingen ta emot.
Vi försökte att uttrycka vår tacksamhet så gott vi
kunde. Vi pekade mot himlen. Detta förstodo de.

Nybygget i Skogen
Fru Sundström berättar:—Jag kom till världen den
2 maj, 1845, i Norrmalens socken i Västerbotten, och
hette som flicka Maria Kristina Bodin. Regementsskrivaren vid Upplands Regemente, Greve Pehr Jarving, var min mormors far.
Det var vid 25 års ålder som jag och de mina an
trädde resan över Atlanten, och jag var den första
som satte fot på Förenta Staternas jord i Fort Fairfield. Jag var även en bland de första som beträdde
det nuvarande Nya Sveriges, då skogbeväxta område,
ty jag och min syster Karolina och broder Jonas till
sammans med Thomas inväntade de övriga vid gränsen.
Vår resa började den 6 juni, och den 23 juli klockan
12 middag, voro vi vid Nya Sveriges gräns. Där vän
tade vi i två timmar på de andra. Det var en minnes
rik dag.
Mina syskon och jag gingo till fots hela vägen från
Caribou till Nya Sverige. Thomas hade åkt före till
Hardisons “camp.” Här lämnades nu hästen kvar och
efter intagen måltid fortsatte vi fyra vandringen upp
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rnot Nya Sveriges skogar. Middagen bestod av bönor
och. fläsk, anrättat på amerikanskt vis, men jag kunde
inte förtära något därav ty man hällde sirap ovanpå,
och detta kunde jag inte med. Vid avskedet fingo vi
en pepparkaka var och den strök med.

En av gossarna bjöd mig en bit kåda. Inte tyckte
jag att det var något att bjuda på, men Thomas för
klarade att det var fint att få. Hur det nu var så
kastade jag min bit kåda in bland buskarna. Inte ville
jag tugga sådant skräp!
Emellertid fortsatte vi gåendet och efter en stund
stannade Thomas. “Nu, mina barn,” sade han, “äro
vi i Nya Sverige!”
“Nya Sverige,” tänkte jag, “herre min skapare som
här ser ut!” Över våra huvuden hängde trädens grenar,
och så tjocka och ogenomträngliga voro trädens kronor
att inte en skymt av himlavalvet kunde ses. Hettan
var olidlig. Vatten ur polarna smakade vämjeligt och
Thomas hade förbjudit oss att dricka sådant vatten,
men då intet annat stod att finna måste vi dricka där
av och drack det gjorde vi alla tre.
Vid det högtidliga tillfället då de andra kommo,
bön hölls, och Herrens välsignelse anropades och ned
kallades var inte jag med. Thomas inväntade dem vid
gränsen med mina syskon och jag fortsatte uppåt
skogen. Thomas och de övriga kommo till Capitoleum
efter klockan två.
Vår första gemensamma måltid intogs på den plats
där kapten Clases stockhydda nu står utmed den väg
som leder västerut från Capitoleum.
Mina syskon och jag blevo anvisade boningsplats i
en stockhydda närmast intill. I denna stod en tunna
med något litet mjöl i, och av detta kokades gröt till
aftonmåltid, utan salt, och i dåligt vatten. En käpp
som vi skurit utanför begagnades att röra gröten med.
Det gick förträffligt. Men smaklig var den gröten
inte—salt fattades ju—men den strök med ändå.
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Dagen därpå var söndag.

Hur vi längtade efter måndagen, det skulle tvättas
förstås!

Brydda voro vi lite var hur det skulle gå för sig.
Smutsiga, uttröttade efter resans strapatser och be
svärligheter, yra i huvudena efter en sömnlös natt, ty
sova kunde ingen av oss (myggor höllo oss vakna) bör
jade vi dock rusta till stor tvätt.
Nu var det att hugga i av alla krafter. Kläderna
kunde vi inte få rena ty vi hade inte nog med vatten,
men vi låtsades som om de voro och kokning och bankning och sköljning hade ju plaggen genomgått, och
därmed fick det vara.
Man måste ju vänja sig vid allt. Dåligt gick det
i början—men det gick. Efter mitt giftermål med
Sundström blev intresset större, och mitt ibland en stor
skara barn har mitt liv förflutit sedan dess. Nu är
jag igen ensam på torvan sedan min man gått hem
och barnen fostrats upp. Det ser ut som skulle jag
även bliva den sista av de äldre att lämna Nye Sveriges
jord—för en högre ort. Endast Truls Pearson är kvai'
och han är skröpligare än jag.

Nils Johanssons Hustru Fortsätter:
Vi äro från Norrland och vi kommo hit andra året,
eller 1871. I vårt sällskap voro jämtlänningarna.
Vi blevo mycket vänligt mottagna i Fort Fairfield.
Där dukades upp alla möjliga förfriskningar och vad vi
inte kunde förtära anmodades vi att taga med, och
detta gjorde vi med tacksamhet. I Caribou fingo vi
logi över natten i Vaughan House, enda hotell som
fanns, och där fingo vi vila.
Dagen efter kom skjuts. Tre par starka hästar
förspända en klumpig vagn användes för att forsla bag
gage och barn. Vi andra fingo gå. Jämtlänningarna
kokade en stor gryta med gröt, mjölgröt, som blev
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reskost under vägen upp ty ingen hade tid att äta
före affärden.
Att åka fångskjuts mot Sibirien har sina fasor. Att
åka till skogs för att börja nybygge har också sina.
Vägens längd är ej det värsta. Resans mål är för
färligt. Så tyckte åtminstone jag.
Vägen var ojämn, nyligen banad, men ej anlagd på
vanligt ordentligt sätt. De äldre av barnen klättrade
som kattor över stubbar, stockar och stenar.

Jag har just nu kommit underfund att jag glömt
att tala om det hjärtliga sätt varpå vi blevo mottagna
i Fredricton, New Brunswick. Hela klädkorgar fylldes
med färskt bröd och fördes ned till oss efter vi gått i
land, och detta delades ut till en var av oss fritt. Maken
till gästvänlighet har jag aldrig sett. Vi åto så mycket
vi förmådde och återstoden togo vi med.
Nils Johansson själv berättar:
Efter ankomsten till Nya Sverige vilade vi så gott
vi kunde. Resans alla mångahanda hade riktigt tröttat
ut oss allesammans. Kakelugn måste köpas först av
allt, och snart stod en fin stockstuga färdig för oss att
ställa den i. Stugan byggdes av mig och ingen var
finare än den. Den som från första början odlat på min
farm fick av mig 87 dollars i ersättning. Diverse husgerådssaker anskaffades även. En höna med kyck
lingar köpte jag av en fransman ett stycke härifrån.
I lag med närmaste granne köpte jag en ko, och när jag
fann mig nödsakad köpa dragare hade jag 60 cents på
fickan, det var allt.
Jag gick åstad och fick en häst på kredit. Den be
talades med takspån vintern därpå. Jag tror att jag
var en av de skickligaste att skära takspån. En gam
mal sele betalade jag med att plocka potatis åt den
förre ägaren av min farm; och så var allt igång.
Vi ha aldrig någon gång varit utan mat.
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Då första barnet, det fjärde i ordningen, kom till
världen bodde vi i vår lilla stuga. Det var i februari
och en svår snöstorm rasade utomhus. Mitt i natten
föddes gossen.
Det gick underligt till den gången. När min hustru
kände födslosmärtorna komma kunde ingen utan lykta
och i yrvädret begiva sig ut att anskaffa hjälp. Hade
jag haft en lykta hade jag troligtvis banat mig i väg
genom den förskräckliga stormen men som det var vå
gade jag mig inte ut.
De två små sovo lugnt. Min hustru vågade jag inte
lämna ensam. Vad var att göra ? Hon fann på råd.
“Håll du stugan varm och skaffa varmt vatten så
reder jag mig själv,” sade hon. Och det gjorde hon
också.
Inte en klagan kom över hennes läppar, och på sen
natten låg den lille nyfödde vid hennes sida i sängen—
vid hennes bröst.
Småttingarna sovo alltjämt.
En annan sak måste jag nämna. Det angår byg
gandet av den Lutherska kyrkan.

Andrew Wireen var församlingens pastor. Han såg
sig nödsakad begära hjälp av utomstående ty utan kyr
ka fick kolonien inte vara. Med tungt hjärta begav
han sig iväg till amerikanarna runt omkring.
Så sorgsen som han drog iväg så glad kom han åter.
Alla ville vara med om att bygga kyrka åt kolonisterna
—med pengar, med arbete, med timmer, med allt som
behövdes. Wireen försökte tacka! Orden ville inte
komma fram och tårar smögo fram ur ögonvrårna.
Allt kom så oväntat! Så byggdes kyrkan.
Per Larsson berättar vidare:
Så långt jag kan minnas voro nedannämnda per
soner i vårt följe år 1871. Smed Johnson med familj;
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Olof Jacobson med familj; Lars Persson med familj;
Nils Anderson med familj; Anders Nilson med familj;
Ringdahl med familj; Youngren med familjen i Sve
rige; Mons Jeppson likaledes Per Larson (jag själv)
ogift; Tu ve Nilson med familj; Vendel med familj.
Vi kommo över Glasgow till St. John. Där mötte oss
Thomas men vi kände inte honom och först vid an
komsten till Woodstock gav han sig tillkänna. Här
samlade han oss alla omkring sig, 40 personer, och då
talade han om för oss huruledes det var ställt. Vägarna,
sade han, voro så dåliga att det var en ren omöjlighet
att forsla proviant till dem som redan voro där, och
om vi som nu voro på väg komme dit upp fingo vi
svälta. Men arbete för oss alla hade han ställt om.
Järnvägen höll på att byggas och betalningen var inte
illa. Där stannade vi sommaren 1871.
Resan ända fram hade vi betalat. När nu första
avlöningen kom funno vi att avdrag gjorts för resan
till den plats där vi arbetade, Kingman hette den. Vi
voro inte belåtna därmed. Vi frågade genom tolk hur
det förhöll sig därmed. En ovädersdag när vi inte fingo
arbeta dryftades den saken grundligt.
När Thomas några dagar senare kom dit begärde vi
en förklaring och han påstod att avdragningen var
fullt berättigad, och sade att allt nog skulle ordnas till
det bästa. Vi kunde inte se saken från den sidan
och Ringdahl på sitt breda skånska mål förklarade då,
att om man inte kunde få tillförlitlig försäkran om rätt
i en sådan sak hur skulle det då gå med löftena an
gående kolonien Nya Sverige? “Jaså,” sade Thomas,
“ses saken från den sidan så betalar jag här jag står!”
Detta gjorde han även. Allt som avdragits ifylldes och
summan var minsann inte obetydlig. Han tog den ur sin
egen ficka. Sådan var Thomas. Ingenting var honom
för drygt när det gällde hans egen heder och koloniens
väl.
Framkomna till kolonien en och en funno vi usla
vägar överallt. Libanon hade just börjat bygga vägar.
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Den första spis som fördes till Libanon måste bäras
över stock och sten av Alfred Anderson och Fredrik
Anderson. Kvinnor och barn buro luckor och grytor.
I Jemtland hade man lika stora svårigheter att hand
skas med. Bearsley Brook är djup och detta strömdrag
skiljer koloniens centralpunkt från Jemtland. Då ingen
säker bro hunnit byggas begagnades vadställen som
ofta blevo simställen, och häst eller oxe fick simmande
ta sig fram med bördor. Här och var voro gångplank
åt den som rådde om börda och dragare. En oxe bru
kade simma så djupt at endast hornen voro synliga
ovan vattnet i den allt för breda strömfåran.
Något litet mera om resan hit. Mellan Woodstock
och Houlton hade vi en skjuts för litet och vi karlar
fingo gå till fots. Hettan var stark, och en, Jönsson
från Malmö stupade. Han dog av överansträngning
och hetta. Han blev begraven i Houlton. Thomas, som
åkt före, måste nu vända tillbaka för att styra om
begravning.
Ett par år senare arbetade jag en mil från Caribou
för en farmare. En gång kom jag åkande in till Cari
bou med häst och kärra, och när jag hoppade ur åk
donet fick jag se Thomas komma gående gatan fram.
Han såg mig och kände genast igen mig. Han var ej
sen att skaka hand och komma i samspråk med mig.
Under detta samtal yttrade han bland annat: “Jag
visste nog att det skulle gå bra med Nya Sverige bara
långrockarna kommo därifrån!”
Skojare kommo också till kolonien. En stockholmare
visade ej så liten fintlighet i att bedriva skurkstreck.
Han hade bosatt sig i det närliggande Woodland.
Hustrun hans var kvar i Sverige. När skatt skulle
betalas sköt han flera skott efter befallningshavande
som kommit för att indriva skattepenning. För detta
fick han ett halvt års fängelse. Utkommen började han
en annan bana, sällade sig till baptisterna och blev
intagen som medlem i deras församling. Judas, alltid
fiffig, slutar med förskräckelse. Så gick det här. En
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ung aktad kvinna inom församlingen blev övertalad
av honom att taga den avlidna (?) makans plats, för
att av honom nesligt övergivas när han helt hastigt
försvann från kolonien.

En gång fick han i sitt huvud att Thomas borde
skjutas. Men han själv skulle inte vara den som ut
förde dådet. En av honom legd karl skulle bevars göra
det. Någon som kände till saken varnade Thomas för
faran. “Låt honom komma,” sade Thomas, “inte skall
jag hindra honom.”
En afton såg Thomas någon som skulkade kring
bland buskar coh husknutar. Han anade ofog vara
på färde. Karlen kom fram och ämnade knacka på
hos Thomas, men denne förekom honom, öppnade dör
ren på vid gavel och på sitt eget gemytliga sätt bad
karlen komma in och dela hans aftonvard. Detta av
väpnade karlen helt och hållet och därefter fick Thomas
vara ifred.
Inte var det något fel på Thomas inte. En gång
hörde jag honom säga på tal om Nya Sverige: “Jag har
mången gång stått med skrattet på tungan och gråten
i halsen, men vad vai' att göra? Jag stod ju i sticket
för alltihop!”
Smittosamma sjukdomar ryckte bort många ur ko
lonien. Men under alla omständigheter, yttre och inre,
har Nya Sverige gått framåt.
*
Detta var allt vad denne berättade.
En husmoder berättar som följer:
Ingen läkare fanns i kolonien. Ej ens en barnmorska
visste man av. Så kom man att leta reda på en Mrs.
Merrill som bodde på en farm nära Caribou. Hon både
ville och kunde hjälpa vid förlossningar och andra till
fällen då läkarehjälp var av nöden. Den svänska svep
ningen roade henne mycket. En dag kom hon in för att
se till en för detta barnsbörds patient. När hon skulle
försöka leta reda på den lille kunde hon inte få tag på
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en gång och när hon väl fått tag i den ropade hon till
sin man som väntade utanför: “Kom in så får du se en
liten fisk!”

Victor Johansons Hustru Berättar.
Jag föddes den 16 maj, 1840. De som kommo till
Nya Sverige i vårt sällskap voro, min mor, född samma
år som George Washington dog, 1799, och hon var en
av de första femtioen. Hon hette Elsa Mattsdotter.
Hennes två söner, Nils och Jöns Pearson voro då med,
och i deras hem levde hon 25 år i kolonien.
Emellertid kom jag fyra år därefter. Jag lämnade
mitt fädernesland i juni, vid midsommartiden, och hit
kom jag i augusti via Halifax, Tobique och Houlton.
Vi voro fem i vårt sälskap. En fru Zetterman med sin
sexårige son Frithiof, en adertonårig flicka, en femton
åring och jag. Den man som sedan blev min make blev
jag bekant med samma år, och den 20 september 1874
ingick jag i äktenskap med Victor Johanson från
Nerike.

Jag har aldrig lidit nöd. Trångmål och besvärlig
heter äro inte nöd, och sådana följa oss från vaggan
till graven. Men om jag vetat av hur det var här hade
jag aldrig lämnat Skåne. Goda grannar har jag alltid
haft, och sedan jag fått ljus i Guds Ord har jag försökt
efterkomma Hans Bud så långt i min förmåga stått.
Mina tre barn ha tagit vara på mig i min sena ålderdom.
Min dotter Mary ser de gudomliga sanningar jag fått
del av, men de andra två göra det ej.
Jag lever i hoppet att Jesus skall personligen hämta
de sina, somliga till evigt liv, somliga till evig försmädelse och blygd. Jag är en av de förra; jag vill inte
vara bland de senare.
Ett Urskogens Mönsterpar.
Fredrik Anderson och hustrun Katrina, förr bosatta
på Libanon, men nu i Stockholm, Maine. Han är 87,
och hustrun 90 år.
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Fredrik Andersons berättelse lyder som följer:
I Sverige hörde jag till baptistförsamlingen i Mo
tala. Vid 22 års ålder blev jag ett Guds Barn, och vid
25 års ålder blev jag döpt. En vecka senare mottog
min dåvarande hustru, Augusta Sofia Persdotter, även
detta dop och vi ingingo i församlingen.
Det ville mod till att vara baptist på den tiden.
Skymf, hån och smälek var dens lott som verkligen
blivit en Herrens tjänare. Skaror av ungdom kommo
till våra möten, men mästadels för att håna. Somliga
hade fickorna fulla av sten för att stenkasta oss när
vi gingo från mötena. En gång hände det att en yster
skara som kommit i avsikt att håna, gick hem med
ånger så att åhörarne fingo gå hem oantastade den
gången. Somliga blevo omvända till Gud, och dessa
kommo till församlingen; när sådant hände var glädjen
stor ibland oss.
Statskyrkans präster togo del i förföljelserna. En
baptistpredikant som hette Malm måste böta 60 kronor
får olovligt förkunnande av Guds ord. Inga som helst
blodiga uppträden förekommo, men misshandel, grov
kornigt skämt och hån hörde till det dagliga. Många
baptister togo sin tillflykt till Amerika. Schröder i
Göteborg var baptist. Han var framstående affärsman
och han hjälpte många att komma iväg.
Under förhållanden som dessa var det som utvand
ringen till Amerika med Nya Sverige till mål, tog sin
början. Schröder var medhjälpare åt Thomas i Göte
borg, och tidningsartiklar och cirkulär surrade runt i
Sverige. Många anmälde sig för överfart; många änd
rade sinne när ryktet om välstånd i Amerika fått någon
stöt, och många som bestämt sig för att resa stannade
kvar i Sverige. Min hustru och jag, samt broder Karl,
anträdde resan till Amerika i maj, och midsommardagen
1871 stodo vi i nybygget Nya Sverige.
Vi drogo genast till skogs. Vi hyrde oss in hos en
änkefru Persson, som sedan blev fru Sundeil, nära den
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nuvarande Ringdahl farmen. Där arbetades på vägen
så långt som till Fogelins. Sedan fanns ingen mera väg,
och längre bort måste vi.
En dag marscherade fyra av oss, Gustafson, A. G.
Olsson, Alfred Anderson och jag genom sumpen mot
väster, för någon hade sagt oss att det fanns högland
strax bortom. Där vägen slutade hade vi endast lant
mätarens märken i träden att gå efter. Ankomna till
det nuvarande Libanon satte sig Gustafson och för
klarade att “nu är jag trött, och den farm varpå jag
sitter är min.” “Ja,” sade jag, “då tar jag den näst
intill.” “Och jag den näst din,” sade Alfred Anderson.
På så sätt kommo vi att bosätta oss på Libanon.
Vi hade tagit yxor med. En lappkoja uppfördes.
Den var som en lappkoja utom det att den var täckt
med bark och trädgrenar, och den var förträfflig att
krypa in i. Sedan byggde vi en stockhydda ungefär där
som Oskar Johnsons hus nu står.
Omkring Capitoleum voro stugorna fulla av folk.
Alfred Anderssons familj inhystes hos Måns Månssons
till dess vår stockhydda hunnit bli färdig. Vi hade ing
en bakugn, ingen kakelugn heller. Jag köpte en kupugn
av N. P. Clase, och den bars fyra engelska mil över
stock, sten och sumpjord ända fram till Libanon med
rep och stång på axlarna av två starka karlar, Alfred
och jag. Hustrur och barn buro luckor, pannor och
grytor. Detta var i slutet av augusti 1871.
Träden stodo tysta och täta omkring oss. Väldiga
cedrar skymde bort sol och utsikt hela första vintern.
Vi började tala om ett namn för vår lilla bygd, vår egen
vrå häruppe. Alfred Andersson gjorde anmärkning på
dessa cedrar och att vi bodde bland desso höga träd.
Då tog jag en bit krita och skrev över dörren till vårt
hus namnet LIBANON. Och så har det fått heta allt
sedan.
Vi visste inte av några grannar. En vårmorgon
året därpå hörde jag en tupp gala åt öster till. Då först
fingo vi veta att Jemtland låg strax intill.
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Ett timmerhus restes på Alfred Anderssons farm.
De två familjerna, Andersons och min, bodde där ett
år, från våren 1872 till våren 1873, då det nuvarande
Philip J. Andersons boningshus blev färdigt. Det var
inte då vad det nu är, väl inrett, rymligt och bekvämt,
men det var bastant och varmt och de väggar som nu
äro sattes upp av mig.
Vägar måste anläggas. Långt i öster hade yxor och
sågar kommit igång. Vi bodde längst i väster i en
civilisationens utmark. Men där ha vi lärt våra barn
att frukta Gud; där ha vi framlevat våra bästa år, och
ingen är som kan stå upp ibland oss och säga om oss,
att vi ej bestått i varje prov som tid och tillfälle fram
manat.
Stockholm, Maine, den trettionde oktober, 1927.
(hans namnteckning)
Fredrick Anderson,
87 år gammal.

Hans Hustru Berättar:
Jag kom till världen i Huså Bruk, Kall socken i
Jämtland, nio svenska mil söder om Östersund, nära
intill Kallsjön. Jag hette som flicka Katrina Hyttsten.
Min far var malmsmältare vid koppargruvan. Min mor
var före sitt giftermål Lovisa Karolina Ros, dotter till
Nils Gustaf Ros, präst i Falun, Dalarna, omkring år
1800. Vi voro sju syskon, Olof, Nils Gustaf, Anders,
Kristina, Lovisa, Eva och jag. Jag var den andra i ord
ningen. Efter mig var det Kristina, sen Lovisa, Nils
Gustaf, Anders, och sist Eva. Olof var den äldste.
Vid femton års ålder kom jag i tjänst hos min
moster. Där stannade jag i nio år. År 1861 ingick jag
i äktenskap med Olof Petersson från Undersåkers soc
ken i Jämtland, den 30 oktober. Vår samvaro varade i
25 år. Efter dessa 25 åren var det han som sade på
vår silverbröllopsdag: “Hör du, Katrina, om några kun
na fira en .silverbröllopsdag värdigt så är det du och
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jag, ty vi ha aldrig sagt ett ont ord åt varandra.” I
januari året därpå fick han gå hem. På hans gravsten
står: Kristus är mitt liv, döden är min vinning .
Som änka stod jag då med fem barn omkring mig.
Ida, Lovisa och Kristina voro med oss från Sverige när
vi kommo hit den 26 juli 1871. Andrew, Olivia och
Lovisa kommo till sedan. Den första Lovisa hade dött
1876.
Det var mig en glädje att kunna knoga och arbeta
under min stora sorg. Och den första tiden var svår.
En dag satt jag vid bordet. Barnen hade jag om
kring mig, och jag grät. Under det att jag såg ut
genom fönstret sade jag för mig själv: “Nu är all
utsikt borta.”
Andrew, gossen min, sade då: “Mamma, ska’ vi nu
svälta ihjäl?” “Nej, du,” sade jag, “det ska’ vi inte.”
Och därvid blev det.
Efter mitt giftermål med Fredrik Andersson har
hans liy varit mitt. Vi ha levat lika lyckligt tillsammans
som min första man och jag gjorde, och när jag blickar
tillbaka på de gångna åren ser jag Guds godhet i allt.
Katrina Anderson, 90 år gammal.
Fyra Dagar i Mitt Liv.

Den första dagen var en vårmorgon. Lärkvingarna
hade nyss kommit igång hemma över Allerums grusgrav, och uppe i rymden dallrade sången. Lövknipporna
i Duvestubbe skog voro ojämförligt vackra, och sippor
och siskor andades ett Guds lov. I en liten lövsal där
jag satt mig ned efter färden i skogen njöt jag av
doften från konvalj som jag plockat.
Läxan i skolan hade handlat, dagen förut, om Niko
demus vid dennes besök hos Jesus. Som bekant är
utmanar Frälsaren honom då han frågar, “Hur kan en
människa födas då hon är gammal?” “Är du en Mä46

stare i Israel, och vet icke detta?” Och jag undrade som
Nikodemus hur detta kunde förhålla sig.

Tanken släppte ej taget. Om, och om igen genom
gick den omständigheterna i den utförligt skildrade
tilldragelsen, och Mästarens ord ljödo oavbrutet i mitt
inre: Betänk, utan en människa födes på nytt kan den
icke inkomma i Guds rike!
Jag föll på knä och bad så innerligt jag förmådde.
Jag bad barnsligt. “Gud, jag vet inte vad ny födelse är!
Men allt vad den innebär måste jag ha!” Ingenting mer
och ingenting mindre. Hur många gånger jag uppre
pade samma ord vet jag ej, men en elektrisk ström
genomfor min hela varelse, och med detsamma kom
förvissningen om bönhörelse.
Den andra dagen var på sommaren i det nya landet.
Min mor och jag stego ned i Madawaska floden för att
mottaga det heliga dopet. Vi förenades med Sjunde
dags Adventisterna, och Fredrik Anderson var denna
församlingens äldste. Detta dop förringade ej värdet
av mitt första dop, så som förrättat av pastorn hemma
i Allerum, utan fast mer fastställde det som skedde när
jag var åtta dagar gammal.
En oförklarlig känsla av förståelse att allt var gott
var min förnimmelse när jag steg upp ur floden. Jag
var baptist men ej dess mindre lutheran. Moderkyrkan
var mig like helig och kär som före detta mitt andra
och viktigare dop. Förnyelsen var fullkomlig. Mitt sin
nes utveckling börjades med det samma, och lugnt och
värdigt vandrade vi två, min moder och jag, uppför
branten från flodbrädden.
Det var på den tiden mycket vanligt att skymfa
dem som på så sätt mottogo ett verkligt dop, neddoppning. Ungdomar på stranden hade för vana att göra
spe av dopkandidaterna, och att göra sig lustiga på
deras bekostnad, och vi voro beredda att utstå hån.
Men inte ett enda skymford nådde våra öron, och allt
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gick lugnt och sansat tillväga. Samma känsla genom
strömmade min kropp som den jag förnam den första
dagen av min beskrivning.
Sjundedags firandet som vilodag måste jag avsäga
när jag som andra svänska flickor kom ut att förtjäna
mitt bröd. Jag övergick till baptistförsamlingen, som
jag sedan dess tillhört. Jag nedskriver förhållandena
sådana som de varit, mina tankar som de äro.
Tredje dagen har jag redan beskrivit. Vid Pastor
Fogelins dödsbädd i Nya Sverige fick jag mottaga som
gäst i min egen kropp Den Odödlige Frälsaren. Mina
händer lyftes välsignande mot höjden, och jordens be
varande genom tron var försäkrad.
Fjärde dagen kom på vintern därefter. Från en
fyra dagar gammal, späd liten flickas läppar, fick jag
höra budskapet om ett nytt tidevarvs annalkande. “Ge
nom barns och spenabarns mun haven i fullkomnat
lovet!”
BÖN
FADER VÅR som är i himmelen, helgat varde
DITT NAMN, och tillkomme DITT rike. Ske DIN vilja
på jorden som den sker i himmelen. Vårt dagliga bröd
giv oss i dag. Förlåt oss våra skulder såsom vi förlåta
dem som bryta DITT BUD emot oss. Led oss icke uti
frestelse och låt oss icke övervinnas av det onda, utan
skyl oss med det goda. Skydda våra hjärtan från för
därv, och DIN är makten och äran och härligheten i
evighet. AMEN.
JULEN 1927
Det andas frid på jorden denna jul. Frid över för
samlingar och frid församlingar emellan. Visserligen
ljuda dystert krigssorl nationer emellan, men GUDS
VILJA SKER SOM ALDRIG FÖRR.
Människor korsfäste Kristus då Han första gången
var här. Andra gången Han kom var det till en kors
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fäst värld. Det förskräckliga och blodiga världskriget
är måhända ännu ej slut, ty vi hava ju endast ett
vapenstillestånd efter alla dessa år, men fred måste
komma.
En omutlig rättvisa krävde blod för blod. En enda
droppe av den orättvist till döden dömde Nazareens
blod kan inte sonas med en hel ocean av blod från
människors stint blodfyllda kroppar utgjuten över en
för länge sedan mättad jord. Och Han kom med väl
signelse blott för den värld1 som nu är. Hans inträde i
världen andades frid. Han kom med bekännelsen på
sina läppar att HAN VAR GUDS SON, VÄRLDENS
FRÄLSARE, och Han kom som Han visste att Han
måste komma, som en tjuv om natten.
Och Han kom till NYA SVERIGE! Vem kunde ana
att så skulle ske? Inte jag, ty jag var lika oförberedd
som någon annan.
Lilla täcka, kära Nya Sverige högt uppe i Staten
Maines urskogar, VET DU NU VAD DU ÄR? Och att
det som hände fick hända i våra dagar och ibland vårt
folk!
Byggde Du på beräkning, Thomas, när Du lade
grunden till detta svenska samhälle? Knappast. Men
nog visste Du vad Du gjorde när Du förde vad bäst
var av Sveriges folk dit upp.
HAN som kom till Nya Sverige 1917 var GUDS
SON.
Han såg i Fogelin en sin trogne tjänare, Han kom
för att föra Fogelin hem och in i vilan, och för att
bereda jorden på detta besöks yttre följder, samt för
att giva jorden ett helt testamente.
Det är mig icke tillåtet att delgiva detta besöks inre
följder. Men det har varit mig ett sant nöje att få del
därav.
Välvningar inom det sociala området synas varje
dag. På vetenskapens mark skönjas väldiga skördar.
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Utbyte av vetande nationer emellan förespår mycket
gott.
Mycket lidande har upphört genom vetenskaplig
behandling av yttre åkommor, inre likaså. Världen anar
att HAN är nära som är vårt livs upphov. Förbannel
sen som uttalades över EVA i Paradiset är nu upphävd.
Om en tid kommer ingen att behöva lida moderskapets
kval. Vetenskap kommer nog att kräva nya offer, men
UTAN OFFER VINNES INTET.
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